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Reflections from Rio+20 part 1: “Women working in development
organizations are not allowed to be feminists”
In  this  post,  Caitlin  Fisher  talks  about  the  Rio+20  conference  held  in




This  past  June  I  attended  the  2012  United  Nations  Conference  on  Sustainable  Development,
better  known as   Rio+20  ,  in  Rio  de  Janeiro  Brazil.  It marked  the  twentieth  anniversary  of  the
United  Nations  Conference  on  Environment  and  Development  (Rio­92)  and  was  supposed  to
serve as a milestone event in defining the future sustainable development agenda.
Like many,  I was extremely disappointed by  the event. However,  I was particularly disappointed
with respect to the gender and development discourse and the integration, or lack thereof, of the





Essentialized depictions of women as  ‘reproducers’  ‘carers’,  ‘nurturers’,  ‘vulnerable victims’, and
potential ‘saviors’ of the environment were rampant.
It was the same discourse with the same women. We are talking amongst ourselves and we are




comprehensive approach  to gender across  its departments, as opposed  to calling  itself out and
somewhat  removing  itself  from  the  larger  picture  by  creating  its  own  events,  initiatives,  and
programs.)
This  mind­numbing  gender  discourse,  and  wider  negotiations  for  that  matter,  reflected  the



















out  to  the Rio Centro.  I sat down next  to a woman who  looked to be  in her  late  fifties. She was
intensely scrolling through the emails on her smart phone. I waited until she put the phone down
and  then  turned  and  asked  her  what  organization  she  was  from.  She  turned  to  me,  slightly
awkwardly, slightly curtly, and with a thick German accent said, ‘The UN’ and then quickly turned
away. I nodded and continued, ‘What do you do there?’ She informed me of her specific role. She





From  there,  our  conversation  unfolded  into  the  most  amazing  hour  and  half­long  feminist
discussion. She told me that all  the decisions at  the UN are still made by men, and all  the glory
goes  to  them.  “Women  were  allowed  to  have  the  environment  branch  within  the  UN  when
environment was marginalized as an unimportant field, but in 1992 when the environment became
an important global agenda issue, the men took it back and got rid of  the women in positions of
power”, she  told me, adding  that,  “It  is hard,  I have been  fighting  this  the whole way, my whole
career, the same story”.





career up at part­time; she will have  to stay  lower down on  the  ladder as  long as she  is not  full





“People  were  buzzing  in  1992”  she  explained,  “but  this  time  they  are  not”,  noting  part  of  the
problem  to be  the prevalence of empty  rhetoric by speakers at  this event).  It was  reassuring  to
hear this senior­level UN professional, who had been involved in all of the high level negotiations
leading to the Rio+20 outcome document (´The Future We Want´), felt the same way I did.
She continued by  telling me  the details of  the Rio+20  referendum  that was passed on  the  ‘The
Future We Want’ document the day prior. It was 49­pages long and many principles from 1992’s
Agenda  21  were  reinforced.  Social  and  human  development  language  was  incorporated  she
noted, with a slight  rise  in her voice, but she continued by stating  that  it was  rather buzzwordy,





center  to a side panel. As  I  looked at  the heads of people buried  in  their  smartphones, moving
around robotically,  I  realized something: They don’t want  this!  It was an epiphany. These people
don’t want  this either—this  is not human. These  robotic human bodies, slaves  to  the Neoliberal
system,  want  the  energy  and  connections  that  the  others  are  feeling  at  the  Culpula  People’s
Summit downtown where  I had spent  the previous weekend, and where  the  truth  to sustainable
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